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HYRJE
Qendra kulturore është një institucion në shërbim të komunitetit e cila përfshinë shumë
funksione në vete, që kontribon në art, kulturë, sport, etj.
Motivimi për ta zgjedhur këtë temë është mungesa e madhe e hapësirave të përbashkëta ose
qendrave kulturore në vendin tonë, te cilat do te mundësonin grupimin ose socializimin e
njerzëve për aktivitete kulturore. Këtë munges e kam ndjerë une dhe shumë nga shoqëria ime
ne qytetin e Vushtrrisë ku nga mungesa e hapësirave për studime, debate e prezantime të
ndryshme takimet tona i bënim nëpër kafene të qytetit.
Aktualisht në Vushtrri egziston një qendër kulturore që nuk i përmbush aspak kërkesat e një
qendre kulturore ideale për qytetin e Vushtrrisë. Gjatë këtij studimi kam kuptuar nga
intervistat me qytetarët se në Vushtrri, gjatë viteve të 80-ta deri në fund të shekullit të kaluar
ka lulëzuar shumë kinemaja e qytetit e cila ka mbledhur një pjesë të madhe të rinisë së qytetit.
Sot kinemaja nuk shfrytëzohet si më parë, është pothuajse e braktisur. Si pasojë e këtij
ndryshimi kam menduar në projektimin e një teatri të ri që do të ringjallte dhe njëhere frymën
e humbur te vushtrriasve ndaj teatrit dhe shfaqjeve artistike.
Në kapitullin e parë do të shqyrtohet gjendja egzistuese e ndërtesës, historiku dhe vlerat që
posedon ndërtesa në aspektin arkitektonik dhe kulturorë për qytetin.
Në kapitullin e dytë do të shqyrtohet lokacioni në kontekst me qytetin, duke identifikuar
kështu karakteristikat dhe veqantitë e qytetit dhe të lokacionit të ndërtesës në veqanti.
Në kapitullin e tretë duke u bazuar në analizat e bëra dhe identifikimin e problemeve, kam
propozuar ruajtjen e ndërtesës së vjetër te Qendrës Kulturore dhe planifikimin e një teatri me
arkitekturë bashkohore i cili do i jepte një frymë të rë qendrës së kulturës gjithashtu qytetit në
tërsi.

Renovimi, riorganizimi dhe zgjerimi i kësaj qendre kulturore do të krijonte më shumë
hapësira të përbashkëta të cilat mbledhin qytetarë me profile dhe grupëmosha të ndryshme,
hapësira të cilat ofrojnë mundësinë për studime, aktivitete vullnetare dhe vendtakime
shoqërore, që do të jenë nxitëse dhe motiveuse për nevojat e komunitetit.
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1. QENDRA E KULTURËS “HASAN PRISHTINA”
Ndërtesa e shtëpisë së kulturës është ndërtuar në vitin 1954 për tu shfrytëzuar si kazerm
ushtarake nga Armata Jugosllave. Në vitin 1970 Armata e Jugosllavisë tërhiqet nga kjo shtëpi
dhe i lihet në disponim komunës, e cila e përdor për nevoja të aktiviteteve kulturore dhe e cila
emërtohet Shtëpia e Kulturës “Hasan Prishtina“. Në këtë shtëpi u zhvilluan aktivitete të
mëdha kulturo artistike. Momentalisht këtu janë të vendosura Bibloteka e qytetit “Naim
Frashëri”, Muzeu Historik Etnografik, Ansambli “Hasan Prishtina”, Teatri I Qytetit, Sektori i
Rinisë dhe disa qendra rinore.1

Fig. 1 Foto e ndërtesës egzistuese
Infrastruktura e kësaj ndërtese është shumë e rëndë, renovimi fundit është bërë në vitin 2009
që ka mundësuar vazhdimin e aktivitete.
Por, përveç kushteve të rënda në infrastrukturë, që nga korriku i vitit 2014, Shtëpia e Kulturës
“Hasan Prishtina”, ka mbetur pa shkallë hyrëse, për t’i lëshuar rrugën ndërtimit të sheshit të
qytetit, dhe që atëherë në atë objekt shfrytëzojnë hyrjen në pjesën mbrapa. Sipas Kryetarit të
kësaj komune dhe drejtorit për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, largimi i shkallëve ka qenë i
nevojshëm sepse ato kanë qenë të vendosura pjerrtazi dhe kanë pasur 1 5 metra deri në rrugë.
Ata thanë se po presin vendimin për Shtëpinë e Kulturës, dhe nëse vendoset të bëhet
rinovimi, atëherë ata kanë paraparë edhe shkallët, të cilat do të vendosen anash në mënyrë që
hapësira në rrugë të mbetet më e gjerë.2

Vushtrria Antike, Shtëpia e Kulturës “Hasan Prishtina", [http://vushtrriantike.info/monumentet.php#], e qasur
në internet më: 2 shkurte 2017
2
Koha.net, Vushtrria po e rrezikon rrënimin e një objekti me vlera , data e publikimit 3 Prill 2016
[http://archive.koha.net/?id=9&l=106413] , e qasur në internet më: 2 shkurte 2017
1
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1.1 Përshkrimi i gjendjes egzistuese
Ndërtesa e qendrës së kulturës është me etazhitet B+P+2+NK dhe pjesa e bashkangjitur e
teatrit. Në përdhesë gjendet një hollë hyrës, salla e baletit, salla e muzikes, byfeja si dhe
tualetet. Salla e baletit është renovuar në vitin 2016 e cila shfrytëzohet për kurse të baletit për
fëmije. Kati i parë shfytëzohet nga administrata e qendrës së kulturës dhe Drejtoria e Rinisë,
Kulturës dhe Sportit të Vushtrrisë dhe gjysma tjetër shfytëzohet nga biblioteka e qytetit
“Naim Frashëri”. Një pjesë e katit të dytë shfrytëzohet përkohësishtë nga Muzeu etnografik i
Vushtrrisë i cili parashihet të transferohet në shtëpinë e “Mahmut Agë Gjinollit”, pjesa tjetër
është një sallë multifunksionale, ndersa pjesa e nënkulmit shfrytëzohet si depo dhe dy salla që
shfytëzohen për kurse të ndryshme private.
Teatri është pothuajse jo funksional, hyrja kryesore është e mbyllur shfrytëzohet hyrja
sekondare e Qendrës së Kulturës e cila ka lidhje me foajen. Foaeja është tërsishtë e pa
ndriquar dhe jo mikëpritëse për spektatoret.
Auditoriumi ka kapacitet për 400 spektatorë me një sipërfaqe prej 205.8m2 . Forma e gjatë e
sallës së auditorimit është e papërshtatshme e cila nuk i plotëson kushtet standarte për
shikushmëri dhe dëgjushmëri të mirëfillt për të gjithë spektatorët. Skena dhe prapaskena po
ashtu janë në gjendje të rëndë të cilat si plotësojnë as kushtet minimale për zhvillim e
aktiviteteve të teatrit.
Pas analizave të planimetrive të Qendrës së Kulturës “Hasan Prishtina” dhe vizitave në këtë
qendër kam ardhë në përfundim se ndërtesa me gjendje jo të mirë infrastrukturore dhe me një
organizim jofunksional te hapesirave, janë shkaqet kryesore që kësaj Qendre Kulturore i
mungojnë vizitorët dhe është pothuajse e braktisur nga qytetarët.

1.2 Metodologjia
Ky punim në fillim është fokusuar nё hulumtime historike kryesishtё nё dokumentacione
arkivore, libra dhe internet. Pas identifikimit tё problemit ёshtё pёrdorur metoda analitike pёr
seleksionim tё informacioneve tё mbledhura duke formuluar kёshtu problemin dhe paraqitjen
e qёllimeve. Propozimi i dhënë është bazuar në hulumtimin dhe analizimin e projekteve
egzistuese me koncept të njëjtë, renovim dhe zgjerim të ndёrtesave historike nëpër botё.

3

2. LOKACIONI
2.1 Lokacioni ne kontekst me qytetin
Komuna e Vushtrrisë shtrihet në pjesën veriore të Kosovës dhe bën pjesë në grupin e
komunave të vogla të vendit. Në veri kufizohet me Mitrovicën, në lindje me Podujevën, në
jug me Obiliqin (Kastriotin), në jugperëndim me Drenasin dhe në perëndim me Skenderajn.
Territori i komunës së Vushtrrisë shtrihet në një sipërfaqe prej 345 km² dhe zë afro 3.2 % të
territorit të Kosovës. Komuna e Vushtrrisë shtrihet ndërmjet dy qendrave të mëdha urbane:
Prishtinës dhe Mitrovicës. Relievi i komunës është i ulët fushor dhe kodrinor i cili është pjesë
përbërëse e masës malore të Kopaonikut dhe Qyqavicës. Klima e komunës është e butë dhe
kontinentale. Lumi Sitnica, si lumi më i madh, e përshkon tejpërtej territorin e Komunës,
ndërsa dy lumenj më të vegjël, Tërstena dhe Studimja, kalojnë nëpër qytetin e Vushtrrisë.3

Fig. 2 Pozita gjeografike e komunës së vushtrrisë në Kosovë dhe qasjet regjionale

3

Instituti i Shkencës dhe Teknologjisë, Prishtinë , Plani zhvillimor Komunal dhe Urban Vushtrrisë (2009-

2014+), 24.06.209, Komuna e Vushtrrisë në rajon pp. 23
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Para masave të dhunëshme serbe të viteve 1990-1999, komuna e Vushtrisë ka pasur 9
biblioteka publike me 77.284 libra. Biblioteka kryesore ka pasur 34.049 libra, kurse degët në
Maxhunaj, Dumnicë, Samadrexhë, Pantinë, Strofc, Duboc, Smrekonicë dhe Prelluzhë kanë
pasur 43.235 libra.
Lufta serbe, ka goditur bibliotekat e këtij qyteti. Dy biblioteka, në Strofc dhe Duboc kanë
qenë djegur nga zjarri i dorës serbe, derisa bibliotekat e Smrekonicës dhe të Prelluzhës kanë
qenë dëmtuar. Në këtë komunë, 38.564 libra dhe inventari kanë qenë zhdukur.
Jeta kulturore në Vushtri është e begatëshme. Më herët ishte hapur edhe shoqëria për kulturë
"Vicianum" e cila kishte hapur shkollën me drejtime të ndryshme duke filluar nga drejtimi
për vallëzim, këndim e deri tek drejtimi për aktrim. Sukseset e tyre, nxënësit e kësaj shkolle i
prezantojnë në festivale dhe gara të organizuara nga vetë shoqëria drejtorë i së cilës është
Qamil Sahiti.
Po ashtu në qytetin e Vushtrrisë ushtrojnë veprimtarinë e tyre edhe disa shoqëri tjera
kulturore si ajo e Ansamblit të valleve pranë Shtëpisë së Kulturës në Vushtrri, pastaj OJQ
"Kultstudio", Shoqata kulturore turko-shqiptare nga Vushtrria "Çeshme", pastaj ansambli nga
Shtruhera "Bahri Kuçi", dhe disa shoqëria tjera nga qyteti i Vushtrrisë. Për adhuruesit e teatrit
përkujdesen aktorët e teatrit të qytetit "HASAN PRISHTINA".
Aktivitet me rëndësi në qytetin e Vushtrrisë është edhe Takimi i Poeteshave Shqiptare në
Vushtrri, i cili ka karakter garues dhe ka filluar të mbahet që nga viti 1976 dhe janë mbajtur
vazhdimisht në përjashtim të vitit 1981 dhe gjatë viteve të luftës së fundit në Kosovë. Ky
manifestim është mbarëkombëtarë dhe në të marrin pjesë poeteshat më të njohura shqiptare
nga: Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Mali Zi, Lugina e Preshevës dhe nga diaspora.4

4

Wikipedia, Vushtrria, data e publikimit 25 maj 2017, [https://sq.wikipedia.org/wiki/Vushtrria], e qasur në
internet më 20 korrik 2017
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2.2 Zona 1 qendra e qytetit
Qyteti i Vushtrrisë është i ndarë në 17 zona (plane rregulluese) ,ndërsa në zonën 1 në pjesën
jug-perëndimore të qytetit gjendet Qendra e Kulturës “Hasan Prishtina”

Fig.3 Pozita e zonës 1 në kontekst me qytetin
Disa nga monumentet e trashëgimisë kulturore në Vushtrri, që posedojnë vlera arkitektonike
dhe që përbëjnë thesarin e trashëgimisë kulturore të Vushtrrisë por edhe të Kosovës si Ura e
vjetër e gurit, Shtëpia e ish Arkivit Historik të Vushtrrisë, Hamami-banjo publike, Xhamia e
“Gazi Ali Beut”, Shtëpia e “Mahmut Agë Gjinollit”, Shtëpia e “Shaban Haxhiut” , Teqeja,
Qezmja dhe Kalaja e qytetit të gjitha keto ndodhen në qendër të qytetit.
Gjendja e parkingjeve në qytetin e Vushtrrisë e sidomos në qendrën e qytetit nuk është aspak
e mire. Parkingjet e vetme janë ato private të improvizuara nga qytetaret të cilat janë vështirë
te gjenden nga vizitorët e qytetit. Megjithëse të improvizuara edhe këto parkingje nuk janë të
mjaftueshme, për këtë arsye dhe komunikacioni është shumë i ngarkuar.
Qendrës së qyteti i mungojnë hapësirat e gjelbërta, ndërsa vlenë te theksohet sheshi kryesorë i
qytetit që është rregulluar në vitin 2014 dhe njëkohësisht është pjesa e vetme atraktive për
qytetarët dhe për vizitorët.
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2.3 Parcela ne kontekst me lagjen
Parcela e Qendrës së Kulturës “Hasan Prishtina” ndodhet në qendër te qytetit në kryqëzimin e
rrugës “Xhavit Jusufi” dhe sheshit “Hasan Prishtina”.
Reliefi i terenit është me ramje të butë në drejtim të jugperëndimit me një dallim prej kufirit
verilindorë të parcelës prej 2.5m. Ndërtesat përreth kryesishtë janë banim individual, banim
kolektiv dhe afarizëm. Afër ndodhet edhe xhamia e madhe e qytetit.

Fig. 4 Situacioni I ngushtë dhe izohipset
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2.3.1 Diellezimi dhe hapësira e lirë për ndërtim
Fasada jugperëndimore e cila është fasada ballore dhe reprezentative e këtij objekti ka nje
numer të konsiderushem te hapsirave për ndriqim dhe ventilim natyral gjatë tërë ditës.
Sipërfaqja totale e parcelës është 3313m2. Sipërfaqja e ndërtuar është 1336m2 kurse
sipërfaqja e lirë është 1977m2 .
Sipërfaqja e lirë për ndërtim 635.69m2, ndërsa etazhiteti i lejuar për këtë hapsirë është P+3K.
Kjo hapësirë është e orientuar nga juglindja e cila është shfytëzuar për parking.

Fig. 5 Diagrami I diellëzimit dhe hapësira e lirë për ndërtim
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3. PROJEKT PROPOZIMI
3.1 Renovimi dhe riorganizimi i ndërtesës së vjetër
Ideja primare e këtij punimi ka qenë renovimi dhe riorganizimi i hapësirave të objektit të
vjetër me mundesi krijimi të hapësirave të përbashkëta dhe shumë funksionale duke i ruajtur
fasadat egzistuese.
Prioriteti kryesorë ka qenë rifunksionalizimi i hyrjes kryesore në Qendrën e Kulturës duke
projektuar kështu shkallë të reja të cilat do të mundësojnë hyrjen në ndërtesë dhe njëkohësisht
jetë ndërhyrja e vetme në fasadën ballore.
Pas analizave të planimetrive dhe të prerjeve të ndërtesës egzistuese kam konstauar që pllakat
e meskateve janë të punuara me konstruksion kaseton, kështu që kam planifikuar që disa
mure të brendshme të cilat nuk kanë funksion mbajtës të demolohen në mënyrë që të bëhet
një organizim më fleksibil dhe i hapur i hapësirave, po ashtu është planifikuar edhe demolimi
i kulmit të pjerrët duke e shfrytëzuar këtë si katë të plotë me terasë të shftytëzuar.Ndërtesa
është B+P+3 ku secili katë i ndërtesës do të prezantojë një funksion në vete, por që ndërtesa
do të funksionojë si një në përgjithësi.
Ndërtesa ka ne funksion 4 hyrje. Njëra përdoret vetëm nga administrata kurse tri të tjerat
shërbejnë për qasje të vizitorve.
Holli kryesorë është qasja e parë e vizitorit në ndërtesë e cila shërben si urë ndërlidhëse në
mes funksioneve të ndryshme. Në përdhes po ashtu gjendet administrata dhe një kthinë e
përkushtuar vetëm për fëmijë, si dhe kinemaja ose mundë të themi salla shtesë e Teatrit të ri
që shfrytëzohet si kinema por në raste të veqanta edhe si sallë për organizime të ndryshme, e
cila ka hyrje të veqant nga ana veriperëndimore.
Në katin e parë gjendet Biblioteka që përmban depon e librave, depo për ruajtjen e librit të
vjetër qe nuk përdoret, si dhe salla për lexim në qetësi për 32 nxënës ose student e përcjellur
me hapësira të përbashkëta për të studiuar, sallë për mbledhje ose hapësirë e cila përdoret për
promovimin e librave të ri.
Kati i dytë i është dedikuar Ansamblit i cili përmbanë një sallë për balet (e shfrytezuar
kryesisht për kurse të baletit për fëmijë), salla për muzikë si dhe një sallë për mbledhje.
Në katin e tretë dhe të fundit janë tri salla (atelie) për piktorë si dhe terasa e cila mundë të
shfrytëzohet për ekspozita ditore, dhe njëherit duke pasur para vetes pamjen e bukur të
qytetit.
9

3.2 Koncept, dizajni i Teatrit
Projekti për zgjerimin e qendrës kulturore fillon me konceptin e ruajtjes së historisë dhe
arkitekturës së ndërtesës egzistuese dhe në të njejtën kohë planifikimi i një teatri me
arkitekturë bashkohore e cila do ti rriste vlerat e kësaj qendre si në aspektin kulturore ashtu
dhe atë arkitektonik.
Dizajni i objektit është përcaktuar kryesishtë nga hapësira e lirë për planifikim dhe nga vija
ndërtimore. Kjo hapësirë është e orientuar nga jug-lindja me sipërfaqe prej 621m2.
Meqë shputa e ndërtimt është e vogël për të planifikuar një teatër me të gjitha funksionet në
një etazhë, kam propozuar që funksionet kryesore si foaeja, auditoriumi dhe skena të ngriten
në lartësi për një etazhë kurse prapaskena të planifikohet nën skene dhe auditorium. Ky
propozim sjellë dhe një avantazh duke krijuar kështu një shesh ose parahyrje nën foaje e cila
u mundëson spektatorëve të mblidhen, të diskutojnë dhe të socializohen para se të hyjnë në
teatër.
Nëse sqarojmë planimetritë atëher them se
përdhesa është hyrja me funksionet e saj
përcjellëse si tualetet, shitja e biletave,
shkallët dhe ashensori për komunikim
vertikal. Kurse prapaskena është në nivel më
të ulët për 1.82m e cila përfshinë të gjitha
funksionet e nevojshme si dhe sallën e
provave e cila është menduar të shfrytëzohet
edhe si një skenë e vogël për një numër te
vogël të spektatorëve në një auditorium të
jashtëm.
Kati i parë dhe i dytë janë të destinuar për
foajen auditorimin dhe skenën. Foaeja është
pjesa reprezentative e këtijë projekti e cila
është e rrethuar me gjamë që lejon ndriqim të
bollshëm dhe transparencë që bënë lidhjen
vizuale të ndërtesës egzistuese me teatrin dhe
ambientin përreth.
Fig.6 Diagrami analizës së ndarjes së funksioneve të teatrit në 3D
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Teatri është i lidhur me ndërtesën egzisuese nga ana veriore, ndërsa prapaskena është
menduar të shfrytëzohet si depo e skenografisë e cila ka nje hyrje nga mbrapa, kurse
administrata e teatrit është planifikuar mbi depon e skenografisë duke shtuar kështu një katë
mbi ndërtesën egzistuese.
Objekti i projektuar është me etazhitet P+2+K. Sistemi konstruktiv është i përbër nga këto
elemente kryesore konstruktive: Pllaka e themeleve, mure beton arme, shtyllat, trarët dhe
pllakat e ndërkatit, monolite betonarme ndërsa auditoriumi dhe skena janë të mbuluara me
konstruksion të hekurit përkatësishtë kapriata.
Foaeja siq është cekur më lart është e rrethuar me fasadë stukturale (gjam), por duke pas
parasysh që në vendin tonë gjatë sezonës së verës temperaturat mundë të jenë të larta, atëherë
sipërfaqja e madhe e gjamave krijonë efektin serë në foaje e që nuk është aspak komode për
atë hapësirë, atëherë është menduar të aplikohet fasadë strukturale e dyfishtë e cila mundëson
ventilim natyral gjatë tërë vitit.

`
Fig.7 Fasadat me lëkurë të dyfishtë si Mburoja Masive 5

“Double Skin Façades as Mass Dampers.” Proceedings of the 2013 American Control Conference (ACC2013),
Washington D.C., June 17-19, 2013. [http://smartbuildings.unh.edu/project-a/], e qasur ne internet më 28 gusht 2017
5
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Gjatë projektimit të fasadës jam inspiruar nga arkitekti Steven Holl me projektin e tij
“Sarphatistraat Offices” i cili është një projekt renovimi dhe i zgjeruar, ku përms fasadës së
paviljonit të ri arkitekti krijon një kontrast në mes ndërtesës egzistuese dhe pjesës së rë.
Ky ishte dhe qëllimi im në këtë projekt, projektimi i një teatri i cili do të gërshetohej me
arkitekturën e ndërtesës egzistuese dhe njëkohësisht ndërlidhjen në mes dy periudhave
arkitektonike, asaj bashkohore dhe modern te viteve 50-ta.

Fig.8 Steven Holl “SARPHATISTRAAT OFFICES” 6

6

Archdaily, Flashback: Sarphatistraat Offices / Steven Holl Architects, 24 January, 2012
[http://www.archdaily.com/201033/flashback-sarphatistraat-offices-steven-holl-architects], e qasur ne internet më 28 gusht
2017
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3.3 Garazha nëntokësore dhe sheshi i Qendrës Kulturore
Duke shfrytëzuar te gjithë hapësirën për sheshin e ri, është paraparë garazhë nëntokësore për
automjete me 3 nivele te etazhave nën shesh i cili do akomodojë 76 vetura në total ku 6 prej
tyre janë të rezervuara për njerëz me aftësi të veçanta. Ky parking do jetë në shërbim të
qendrës kulturore si dhe qendrës së qytetit në përgjithësi.
Hapësira mbi garazhën nëntokësore është planifikuar të shfrytëzohet si sheh i cili do ketë
hapësira të mjaftushme si vend takim i grupimeve të ndryshme për diskutime, pushim,
relaksim etj. Gjithashtu do të jetë në shfrytezim për vizitorët e qendrës kulturore, por edhe të
qytetarëve në përgjithësi. Ky sheh do të mundësojë edhe rifunksionalizimin e hyrjes kryesore
në kinema dhe njëkohësisht do të merrte një pamje të re dhe gjallëruese kjo hapësirë.

Fig.9 Render i sheshit të ri mbrapa qendës kulturore
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